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ABSTRAKTI
Qendrat tregtare u ofrojn konsumatorëve lehtësi duke sjellur shumë dyqane në një vend. Qendrat
tregtare kanë ndryshuar edhe konceptin e blerjes. Siç dihet njerëzit nuk shkojnë në këto
komplekse të shitjes vetëm për të bërë blerje. Ndërkaq përpara qendrave tregtare, për blerjen e
gjërave të ndryshme ishte e nevojshme të shkohej në dyqane të ndryshme tradicionale që nuk
gjindeshin në një vend. Sigurisht se qendrat tregtare nuk kanë shkaktuar shuarjen e dyqaneve
tradicionale, mirëpo me sjelljen në një vend të këtyre dyqaneve, qendrat tregtare kanë lehtësuar
punën e konsumatorit.
Koncepti i qendrave tregtare i paraqitur në shekullin e kaluar është zhvilluar mjaft në ditët e
sotme, kanë zëvendësuar marketet dhe kioskat.
Shpreh mirënjohje të vaçant për të gjithë stafin e UBT-së, në veçanti profesorëve të
departamentittë arkitekturës për punën e palodhur dhe njohuritë që kanë transmetuar tek unë
duke bërë të mundur rritjen e kapaciteteve të mia, përmirësimin e njohurive dhe zbatimin e tyre.
Falemnderoj gjithashtu familjen time për mbështetjen morale dhe financiare që më mundësuan
vazhdimin e studimeve, për përkrahjen e vazhdueshme që më japin në të gjitha qëllimet e mia
positive.
Së fundi, mirënjohje dhe falemnderim të vaçant shpreh për mentorin e temës sime dr. Lulzim
Beqiri, për kohën, literaturën dhe inkurajimin që i ka bërë punës sime, vëmendjen e kushuat, si
dhe për profesionalizmin në trajtimin e kësaj tematike.
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1. HYRJE
1.1 Koncepti i qendrës tregtare
Shitja me pakicë është një profesion i zbuluar që nga njeriu i parë. Shitja me pakicë e cila ka
filluar me shkëmbim (ndërrimin e mallit me mall) me qëllim të përmbushjes së nevojave, ka
fituar madhësi ekonomike pas gjetjes së parasë. Tregtia e siguruar me transportimin e mallrave
me karvane me shumë vështirësi, sot ka fituar njëkuptim modern. Veçanërisht mendimi
dominues në vitet 1960 “Konsumatori është i detyruar të blej atë që unë shes” ka zëvendësuar
mendimin “Unë jam i detyruar të shes, atë që konsumatori kërkon”. Tashmë, shitja me pakicë në
ditët e sotme ka një kuptim të orientuar drejt konsumatorit. Duhet të hulumtohen edhe kërkesat e
konsumatorëve, edhe të konsultohet i gjithë personeli nga më i ulëti te më i larti. [1]
Kurse qendrat tregtare janë shfaqur spontanisht në forma dhe zhanre të ndryshme me fillimin e
përvojës së komunitetit të organizuar në historinë e njerëzimit. Shfaqja e qendrave tregtare në
formën e një strukture të planifikuar është produkt i pesëdhjetë viteve të fundit. Këto qendra janë
një kompleks i madh që menaxhohet dhe kontrollohet nga një menaxher i cili është përgjegjës i
qendrës nën një administratë të centralizuar dhe ku çdo njësi brenda qendrës operon me qira.
Qendrat tregtare janë një kompleks i strukturave arkitekturore ku marrin pjesë dyqane të shumta
departamentale dhe njësi të vogla dhe të mëdha me pakicë, kafene, restorante, qendra argëtimi,
kinema, salla ekspozimi, banka, farmaci etj. dhe zona e shitjeve fillon nga 5.000 metra katrorë
deri në 300.000 metra katrorë. [2]
Shopingu – bërja e pazareve – është bërë pjesë e pandashme e kulturës së pothuajse çdo shoqërie
bashkëkohore, i cili fenomen më së miri mund të përmblidhet përmes sloganit amerikan “I shop
therefore I am”. [3]
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2. ANALIZA E QENDRAVE TREGTARE

Dyqanet tregtare zakonisht formojnë zemrën e një vendbanimi apo qendre të qytetit. Ato
ndikojnë në ambientin përreth dhe bëhen vende që në identifikohemi me to, duke shërbyer si
prapavijë e jetës sonë sociale dhe asaj argëtuese.
Çështjet kyçe të cilat e udhëheqin dizajnin dhe zhvillimin e qendrave tregtare bien në tri fusha
kryesore:
2.1. Fusha sociale dhe humane
2.2. Fusha e planifikimit / projektimit
2.3. Fusha e ekonomisë së shitjes me pakicë[3]

2.1. Fusha sociale dhe humane
Sentimenti i publikut është potencialisht faktori i vetëm me i rëndësishëm që dizajnerët duhet të
konsiderojnë. Edhe pse ekziston nevoja për komfor përfshirë këtu edhe mbrojtjen nga moti i keq
dhe siguri, po ashtu ekziston nevoja për lehtësi, veçanërisht për qasje me makina dhe transport
publik. Fokusi i tashëm i hulumtimeve tregon se publiku ka një lloj mos-pëlqimi për ambientet e
mbyllura dhe do të preferonte që të shkonte për pazare në ambiente më natyrale ku ka dritë
natyrale, një ndjenjë e kontaktit me ambientin e jashtëm dhe diçka unike për atë qytet apo
vendbanim. [3]
2.2. Fusha e planifikimit / projektimit
Kornizat planifikuese e kanë sfiduar konceptin konvencional të qendrave tregtare tradicionale.
Këto direktiva inkurajojnë rrugë të hapura, me potenciale për rruge të mbuluara dhe blloqe më të
vogla të ndërtesave për tregtim; promovojnë po ashtu ndërtesat individuale të dizajnuara nga
arkitekt të ndryshëm si dhe një dëshirë për të krijuar qasje të ndryshme stilistike. Në përgjithësi
këto direktiva dekurajojnë ambientet e mbyllura tregtare, të kthyera vetëm nga brenda, në vend të
kësaj, kërkohet integrimi me pjesët tjera të qytetit, duke inkorporuar një mori shfrytëzimesh
përpos tregtimit. [3]
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2.3 Zhvillimi historik i vendeve dhe hapësirave për tregetim
Qysh nga kohërat e lashta kur njerëzit u vendosen dhe sendërtuan vendbanimet e para si zona të
sigurta ku aktivitetet e ndryshme të punës do të dërgonin në shfaqjen e tregtisë për shkëmbimin e
mallrave, veçanërisht atyre bujqësore, apo gjësendeve tjera te cilat i posedonte dhe kultivonte një
pjesë e popullsisë dhe nuk i posedonte tjetra. Aktivitetet e hershme të tregtimit zunë vend në
hapësirat për takime dhe grumbullime. [3]

Hapësirat dhe vendet për tregtim në mesjetë gjer në shek. 19
Zhvillimi në shek. 19 të një gjenerate të re të qendrave tregtare të koleksioneve specifike të
dyqaneve të planifikuara si dhe llojeve të reja të dyqaneve, shënon një hap ndryshimi në
evoluimin e qendrave tregtare duke arritur kështu në lartësi të reja të zhvillimit të tyre. Këto
formate të reja shënojnë fillimin e faktit se tashme dyqanet po shndërroheshin në vepra të
dallueshme dhe individuale të arkitekturës. [3]

•

Bazaret Lindore / Orientale

Në bazaret e Lindjes ne shohim progres domethënës në organizimin dhe aranzhimin e dyqaneve;
në llojin e formatit të shitjes me pakicë; në përdorimin e formave arkitekturale; në shkallën e
zhvillimit / ndërtimit; dhe në ekspresionin e shitjes dhe tregtimit. [3]

•

Arkadat

Arkadat ishin ndërtesat e para Evropiane të planifikuara veçanërisht për akomodimin e
koleksioneve të dyqaneve. Kualiteti unik i arkadave ishte se ato ndriçoheshin në masë të madhe
nga drita natyrale. [3]
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•

Mapot Industriale (Department Store)

Mapot industriale paraqesin një pikë domethënëse në zhvillimin e qendrave tregtare, duke
vendosur dhe formuar parimet bashkëkohore të tregtimit, të cilat janë adaptuar nga shumica e
dyqaneve tregtare në ditët e sotshme. [3]

•

Supermarketet

Supermarketi paraqet një tjetër format të veçantë të dyqaneve të cilët kanë pasur influencë
radikale historike në ndryshimin e shitjes me pakicë dhe karakterit të qendrave të qytetit.
Supermarketet filluan duke siguruar një rang të gjerë të artikujve ushqimor, artikujve shtëpiak
dhe gjerave të përditshme ndër një çati dhe menaxhment. [3]

Fillet e qendrave tregtare në shekullin 20
Nga mesi i shekullit të 20, rrethanat sociale dhe ekonomike dërguan në rritje dramatike në
numrin e qendrave tregtare sub-urbane. [3]
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3. METODOLOGJIA
3.1 Zhvillimi historik i Bujanocit
Komuna e Bujanocit është njësi territorial e themeluar në vitin 1913 në të cilën qytetarët
ushtrojnë të drejtën me qeverisje locale. Ndodhet ne rrethin e Pqinjës, në jug të Serbisë, I takon
zonave me popullësi të dendur dhe përfishinë një territory prej 461 m² (fig.1). Bujanoci është
komunë multietnike në të cilën sëbashku jetojnë qytetarët e komunitetit shqipëtarë, serb dhe rom.
Bujanoci është komunë e cila mund të krenohet me traditën e bujshme kulturore në aspektin e
shumëllojshmërisë së folklorit dhe kostumeve që janë në këtë vend dhe të cilat çmohen me
krenari. Qendra e argëtimit dhe promovimit të aktiviteteve kulturore është shtëpia e kulturës
“Vuk Karagjiq”. Njëri ndër manifestimet më të rëndësishme është “Vera kulturore”, e cila
organizohet gjatë korrikut. Karakteristikë kryesore e këtij manifestimit është organizimi i
koncertit popullorë në gjuhën shqipe, serbe dhe rome, dy shfaqje në gjuhën shqipe dhe serbe, dhe
shfaqja në të cilën marrin pjesë fëmijët nga enti parashkollorë.
Bujanoci ka një rrjetë të zhvilluar të shkollave fillore. Në territorin e komunës gjenden dhjetë
shkolla fillore, dy të mesme dhe një shkollë e muzikës. Bujanoci ka një institucion parashkollorë,
disa çerdhe amë. Në tetorë te vitit 2011 është hapur paralelja e fakultetit ekonomik të
universitetit të Novi Sadit. E veçant e kësaj paralele është se mësimi zhvillohet në gjuhën serbe
dhe pjesërishtë në gjuhen shqipe. Në vitin 2013 është e regjistruar gjenerata e tretë në këtë
paralele në të cilën studiojnë gjithësej 255 student nga të tri komunitetet.

Fig.1. Harta e Bujanocit
(https://www.google.com/maps/@42.4578792,21.7674165,15z)
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3.2 Turizmi
Potencialet e komunes shtrihen edhe në turizmin e banjave.
Banja e Bujanocit ka spitale speciale për rehabilitime, e cila përveç shërbimit shëndetësorë ofron
edhe shërbim turistik. Është një numër i madhë i burimeve natyrore të ujrave të nxehta, prej të
cilave disa arrijnë tempertaura deri në 40 gradë (fig. 2).
Në periferi të Bujanocit gjendet liqeni artificial, i cili është vendi kryesorë për pushim dhe
shëtitje gjatë ditevë të mira (fig.3). [4]

Fig.2 Banja e Bujanocit
(https://www.google.com/)

Fig.3 Liqeni artificial i Bujanocit
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4. KONCEPTUALIZIMI
4.1 Analiza e lokacionit

Fig.4 Lokacioni
(https://www.google.com/maps/@42.4578792,21.7674165,15z)

Lokacioni gjindet në qendër te qytetit. Këtë lokacion e përbëjnë: lokale afariste, tregu i gjelbërt,
parkingje për automjete te transportit publik (taxi). Sip. totale e parceles është 3193 m².
Ne këtë lokacioni ka të ndërtuara lokale, 2 tipologji të lokaleve P dhe P+1. Vetëm disa prej
këtyre lokaleve shfrytëzohen, shumica nuk përdoren tash e disa kohë.
Tregu i gjelbërt ndodhet po në këtë lokacion por nuk mundë të thuhet se kushtet janë në nivel.
Parkingjet që gjinden në këtë lokacion janë të dedikuar për automjetet e transportit publik (taxi)
dhe qytetarët.

Gjelbërimi: vërejmë disa pemë të mbjellura. Këto pemë të mbjellura shërbejnë edhe si hije gjatë
kohëve me diell për shitësit dhe vozitësit e automjeteve taxi.
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Fig. 5 Analiza e lokacionit

4.2 Analiza e formës

Fig. 6 Analiza e formës dhe evoluimi
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Parcela në fjalë është e destinuar të përmbaje: qendrën tregtare, tregun e gjelbërt dhe dyqane
afariste. Prej të cilave dyqanet afariste janë të ndërtuara dhe do të ngelen ashtu pasi në vete kanë
vlera arkitektonike.
Tregu i gjelbërt është në atë lokacion por nuk posedon një hapësirë të posatshme, prandaj do të
ndërtohet një hapësirë adekuate.
Pejsa e tretë është qendra tregare e cila do të jetë risi në këtë hapësirë.
Hapësirat në fjalë këtu paraqiten të ndara dhe të ngritura në nivel nga toka, poashtu këtu janë të
paraqitura parkingjet nën nivelin e tokës.
Lartësia e dyqaneve do të mbetet e pa ndryshuar, përderisa lartësia e tregut të gjelbërt do të
ngritet ashtu sikur edhe ajo e qendrës tregëtare në mënyrë graduale.
Gjendja e dyqaneve do të mbete e pandryshushme.
Tregu i gjelbërt do te ndërtohet në atë mënyrë në të cilën ndriqimi dhe ajrosja do të jenë në nivel,
pasi që anët e objektit do të mbeten të hapura për të siguruar ajrosjen, ndërsa pjesa e sipërme do
të jeët nga material i cili depërton dritën.
Qendra tregetre do të ndahet në tri kate, ku dy katet e para do të jenë lokale kurse i treti do të
ketë restaurante dhe pjesë argetimi:

1. QENDRA TREGËTARE
2. TREGU I GJELBËRT
3. DYQANET EGZISTUESE
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4.3 Analiza e konstruksionit
Struktura e objektit përbëhet nga shtyllat dhe kapriatat.

Fig.7 Sistemi konstruktiv

4.4 Analiza e materialeve
Materialet e përdorura në objekt janë qeliku dhe qelqi. Struktura e objektit është nga qeliku kurse
mbështjellësi nga qelqi qe nuk depertojne rrezet e diellit dhe qe vetepastrohet, dhe muret me
suvatim. Jo pa qëllim janë përzgjedhur këto lloje materialesh por sepse me një strukturë të
qelikët i japim objektit qëndrushmëri dhe fortësi kurse me mbështjellësin qëllimi kryesor është
që njerëzit të kanë vetëdije dhe të jenë të lidhur çdo moment me botën e jashtme, përveç kësaj
këto dy materiale jo vetëm që ndërlidhen mes veti por shfaqin edhe bukuri. Gjithashtu këto dy
materiale bëjnë më tepër të dukshëm objektin egzistues nga tullat.
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4.5 Analizae instalimeve
4.5.1. Instalimet e ujit
Pasi objekti është afër qendrës së qytetit është e paraparë të kyqet në rrjetin shpërndarës të
ujësjellësit të qytetit.
4.5.2. Instalimet makinerike
Për arsye të ndotjes së ambientit dhe kostos së lirë është paraparë që objekti të kyqet në rrjetin e
ngrohjes së qytetit.

4.6 Ndriqimi
Në ditët e sotme çdo objekt po kërkohet të jetë i hapur dhe me ndriqim natyral. Nuk ka
kontradita se një qendër tregëtare nuk duhet të jetë e hapur pa ndriqim natyral që njerëzit brënda
mos të kenë ide se çfarë po ndodh jashtë, nëse është diell apo bie shi. Unë jam nisur nga kjo ide
të ketë sa më shumë ndriqim natyral që njerëzit të cilët bëjnë blerje të ndihen sa më rehat dhe më
natyrshëm.
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5. PËRFUNDIMI

Duke marrë për bazë që lokacioni aktual i objektit ndodhet në zemër të qytetit dhe
shfrytëzohet si treg i gjelbërt, fatkeqësisht në kushte të mjerueshme, poashtu edhe objekti
ekzistues i cili nuk është dhe aq funksional qëllimi kryesor ka qenë të mos humbet destinimi
se për çka shfrytëzohen por të përmirësohet, të ndërtohet dhe t’i jipet funksion gjithnjë duke
ruajtur historin e vet.
Fillimisht ka qenë e vështir të arrihet e gjithë kjo, sepse duheshin të lidheshin tri funksione
me njëra tjetrën tregu i gjelbërt, objekti ekzistues dhe t’i shtohet qendra tregëtare. Mirëpo kjo
ka arritur të ndërlidhet mes vete shumë mirë dhe si përfundim janë homogjenizuar në mënyrë
shumë elegante dhe efikase.
Pasi që lokacioni është tjete i ngarkuar me trafik, hyrjet për në parkingjet e objektit kanë
arritur të jenë mjaftë të lidhura dhe bukur të zgjidhura. Hapësira e brendshe e objektit është
transparente nga gjithçka brënda dhe jashtë, funksionalisht e mirë ku arrihet edhe komoditet
në blerje, argëtim dhe relaksim.
Si përfundim, pas këtij projekti ideor qytetit i plotësohet një munges e madhe dhe e
nevojshme madje jo vetëm për qytetarët e qytetit por edhe atyre të rrethinës, sepse ende nuk
ekziston një hapësir e atillë që i përfshin sëpaku disa prej këtyre funksioneve të këtij
projektimi e sa më pak të gjitha këto në një objekt të vetëm.

15

6. REFERENCAT
[1] Milli Eğitim Bakanlığı, 2011: 43-44
[2] Kırgız, 2014: 158

[3] BANIMI. Vilat dhe rezidencat Ligjeratat 1-5/cand. Dr. BANUSH SHYQERIU
M.Arch, B.Arch

[4]

http://ëëë.kt.gov.rs/lt/articles/komunat/komuna-e-bujanocit

16

7. BIBLOGRAFIA

•

BANIMI. Ndërtesat ekonimoke / Qendrat tregtare Ligjeratat 1-5/cand. Dr. BANUSH
SHYQERIU
M.Arch, B.Arch

•

Homes, and hoë to make them/ James R. Osgood & CO

•

Form, space and order/ Francis D.K Ching

•

Toëard a neë architecture/ Le Corbusieur

•

The architecture of lights/ Mary Ann Steane

•

Construction+Materiality/Lorraine Farrelly/Published by AVA Publishing SA Rue des
Fontenailles 16 Case Postale 1000 Lausanne 6 Sëitzerland

•

MATERIALS FOR ARCHITECTS AND BILDERS/ARTHUR LYONS/This fifth
edition published 2014 by Routledge

•

European Building Construction Illustrated/Francis DK Ching Mark Mulville/This
edition first published 2014
Copyright © 2014 John Ëiley & Sons Ltd

17

